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ABSTRAKT

Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian u themelua në vitin 1952 të siguroj që Shtetet
anëtare të jenë në përputhje me detyrimet sipas Traktateve, dhe interpreton ligjin e
Bashkimit Evropian me kërkesen e gjykatave dhe tribunaleve ndërkombtare. Detyra
Kryesore e Gjykatës së Drejtësisë është ruajtja e të drejtës në interpretimin dhe zbatimin e
marrveshjeve Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian tani ka juridiksion mbi të gjitha
fushat në të cilat shtrihen aktivitetet e Bashkimit Evropian me perjashtim politikën e
jashtme dhe të sigurisë. Procedura para Gjykatës së Drejtësisë dhe Gjykatës së
Përgjithshmë është e përcaktuar me rregullat e procedurës së këtyre institucioneve
respektive.Forma e vendimeve të Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian është e
përcaktuar me statutin e gjykatave.Cdo shtet anëtar mund t’i drejtohet Gjykatës së
Drejtesisë në çoftë seçmon se një shtet anëtar nuk ka përmbushur ndonjë prej detyrimeve që
ka në bazë të këtij traktati.
Fjalë kyqe:Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian, Traktatet, Forma e vendimev.

ABSTRACT
The Court of Justice of the Europien Union ëas founded in 1952, povides that member
states ëith Treaty obligation and interprets the laë of the union at the request of the courts
and tribunales interligue. The main task of the Court of Justice is the preservation of the laë
in the interpretation and interpretation of agreements. Court of Justice of the Europian
Union noë has jurisdaction over all areas ëhich cover the activities of the Europien Union
except foreign policy and security.The procedure before the court of the justice and general
court is the rules of procedure of these respective institution.The form of decision that
shape the court of justice of the of the European Union is fixed by the statute of the
courts.Each mermbet of the state can address the court of justice if it can prove that a
member of the state does not fulfill any of its obligations under this treaty.
Main words: Court of Justice of the European Union, Treaties,Forms of decision.
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HYRJE
E drejta e Bashkimit Evropian është një e drejtë me një zhvillim të shpejtë e të
vazhdueshëm. Duke pasur parasysh nevojen dhe rëndësinë për të njohur të drejtën e
Bashkimit Evropian sa vjen e bëhet gjithnjë e më e domosdoshme, unë kam vendosur që të
flas për njëren nga institucionet e Bashkimit Evropian,e cila nga dita në ditë po bëhet një
nga institucionet më me rendësi në Bashkimin Evropian.Fillimisht dua të cek institucionet e
Bashkimit Evropian të cilat janë:
1. Këshilli Evropian;
2. Përfaqsuesi i Lartë për Marrëdhënie të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë;
3. Parlamenti Evropian;
4. Komisioni Evropian;
5. Gjykata e Drejtësisë;
Secili prej këtyre institucioneve ka role të veçanta, mirëpo fokusi im kryesor është mbi
mënyren e krijimit dhe zbatimit të së Drejtës së Bashkimit Evropian.
Gjatë shqyrtimit të kësaj teme do të flas për historikun e Gjykatës së Drejtësisë, se si është
themeluar kjo Gjykatë, se cilat janë arsyet për krijimin e kësaj gjykate të Bashkimit
Evropian, për mënyren se si përbëhet Gjykata, rolin e avokatëve të përgjithëshëm,kryetarit,
nënkryetarit dhe sekretarëve. Po ashtu do të shtjellojmë për procedurën para Gjykatës së
Drejtësisë kërkesat për anulimin.

II.HISTORIKU I GJYKATËS SË DREJTËSISË SË BASHKIMIT
EVROPIAN
Gjykata Evropiane e Drejtësisë ishte themeluar ne vitin 1952 me thmelimin e Traktatit të
Parisit (1951), si pjesë e traktatit mbi Komunitetin Evropian të Qymyrit dhe Celikut.1 Ajo
është themeluar me shtatë gjyqtarë, duke lejuar edhe përfaqësimin e secilit prej gjashtë
shteteve antare. Nga një gjyqtar u emërua nga çdo shtet anëtar, ndërsa gjyqtari i shtatë
emërohej në sistem rotacioni ndërmjet shteteve anëtare të mëdha(Gjermania Perendimore,
Franca dhe Italia).Gjykata në vitin 1967 u bë një institucion edhe i dy komuniteteve të tjera,
kur Komuniteti Evropian i Qymyrit dhe Celikut,Komuniteti Ekonomik Evropian dhe
Komuniteti Europian për Energji Atomike (Euraton) ishin shkrirë.2Edhe çështja lidhur me
selinë e GJED ishe mbetur të vendosej me një marrëveshje ndërmjet shteteve anëtare.
Megjithatë, meqënse nuk kishte një marrëveshje ndërmjet shteteve anëtare ishte vendosur
në vitin 1965 që përkohësisht Gjykata të mbetej në Luksemburg, aty ku ishte që nga
themelimi.Luksemburgu përfundimisht do të konfirmohet si selia e Gjykatës sëDrejtësisë e
Bashkmimit Evropian në vitin 1992 në takimin e Këshillit Evropian të mbajtur në
Edinburg.
Periudha pasuese e zhvillimeve në proceset integruese në përgjithësi dhe roli i Gjykatës
Evropiane nëveçantëi u bënë një nga promotorët kryesorë të thellimit të proceseve
integruese edhe në fusha të tjera. Kjo shprehet përmes disa vendimeve shumë të
rëndësishme që Gjykata Evropiane kishte nxjerr gjatë kësaj periudhe.
Edhe me ndryshimet e bëra me Aktin Unik Evropian në vitin 1986, Gjykata Evropiane edhe
më tutje mbeti si një nga institucionet më të rëndësishme ose që ndryshe njihen si
institucionet primare të Bashkimit Evropian.
Si rezultat i shtimit të numrit të rasteve para Gjykatës Evropiane të Drejtësisë, kjo e fundit
në vitin 1989 ishte vendosur të ndahet në Gjyakten e Shkallës së Parë dhe Gjykaten
1
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E Drejta e Bashkimit Evropian , Emrush Ujkani Prishtine 2012 fq 108, 109,110

Evropiane të Drejtësisë dhe në fakt kjo paraqet reformën kryesore që nga themelimi i këtj
institucioni.
Me ndryshimet e miratuara në Traktatin e Mastrihtit në vitin 1992, emri i Gjykatës nuk
ndryshoi sikurse që në masë të madhe nuk ndryshuan as pergjegjësitë e saj.
Fushëveprimtaria e Gjykatës Evropiane shtrihej në shtyllën e parë të Bashkimit Evropian, e
njohur ndryshe si shtylla e Komunitetit Evropian.Ndërsa me ndryshimet e bëra me
Traktatin e Amsterdamit në vitin 1997, Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian do t’i
shtoheshin përgjegjësitë e të vepruarit edhe ato në sfera që do të transferoheshin në kuadër
të shtyllës së parë ose në shtyllën e komunitetit Evropian. Qështje të caktuara nga shtylla e
tretë u transferuan nështyllën e parë, megjithatë Gjykata Evropiane e Drejtësisë se
Bashkimit Evropian do të shtrinte fushëveprimtarinë edhe në disa aspekte të shtyllës së
tretë.
Në Traktatin e Nicës ishte vendosur që në kuadër të institucionit të gjyqësorit të Bashkimit
Evropian të krijohen edhe penale gjyqësore të cilat do t’i bashkangjiten Gjykatës së
Shkallës së Parë dhe të cilat do të shqyrtojnë një numër të caktuar të rasteve. Një veprim të
tillë kishte për qëllim që të zvogëlonte ngarkesën me numrin e lëndëve të cilat paraqiten
para Gjykatës së shkallës sëparë(Gjykatës së Përgjithshme), gjë që kishte vërejtur ndërmjet
viteve të 90-ta. Në fakt nevoja për një gjykatëtë specializuar për rastet e shërbyesve civil
ishte paraqitur nga ana e Këshillit më 26 nëntor 1974. Një propozim zyrtar për themelimin
e kësaj gjykate ishte bërë nga ana e Komisionit zyrtar për themelimin e kësaj gjykate ishte
bërë nga ana e Komisionit Evropian në shtator të vitit 1978, por ajo përçka institucionet e
Bashkimit Evropian nuk kishin arritur të pajtohen kishte të bënte nese kjo gjykatë do të jetë
i natyrës gjyqësoë apo administrative.Në vitin 2001 deklarata mbi Traktatin e Nicës i kishte
bërë thirrje Komisionit Evropian që të përgatisë një draftvendim për Tribunalin e
Shërbuesve Civil të Bashkimit Evropian, ndërsa vendimi formal për themelimin e tij do të
miratohet në vitin 2004, kurse do të fillojë së funksionuari në dhjetor të vitit 2005.
Pas hyrjes në fuqi të Traktatit të Lisbonës më 1 dhjetor te vitit 2009 , emri zyrtar i gjykatës
ndryshoi nga Gjykata e Drejtësisë e Komuniteteve Evropiane në Gjykaten e Drejtësisë,

Gjykata e shkallës së Parë u riemërua si Gjykata e Përgjithshme, ndërsa emri Gjykata e
Drejtësisë së Bashkimit Evropian nënkupton emrin zyrtar për Gjykatën e Drejtësisë,
Gjykatën e Drejtësisë së Pergjithshme dhe Tribunalin e Shërbimit Civil.
Pasi që Traktati i Lisbonës ka shpërbërë sistemin e tri shtyllave të krijuara me Traktatin e
Mastrihtit, atëherë jurisiksioni i Gjyaktës së Drejtësisë i Bashkimit Evropian do të zgjerohet
edhe më tepër në interpretimin e së drejtës së Bashkimit Evropian, perveç kur me traktat
parashihet diçka tjetër.
Kësisoji Gjykata Evropiane e Drejtësisë do të këtë jurisdiksionin të përgjithëshëm për të
dhënë vëndim preliminar në çështjet e brendshme dhe të drejtësisë si rezultat i zhbërjes së
sistemit të shtyllave dhe ndryshimit të ish nenit35 të Traktatit të Bashkimit Evropian dhe të
nenit 68 të Traktatit te Komunitetit Evropian, të cilët impononin kufizime në juridiksionin e
Gjykatës së Drejtësësë të Bashkimit Evropian.3 Roli i Gjykatës së Drejtësisë ishte të
siguronte respektimin e ligjit në interpretimin dhe zbatimin e traktateve.4

3
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III. MISIONI I GJYKATËS SË DREJTËSISË SË BASHKIMIT
EVROPIAN

Që nga themelimi i Gjykatës sëDrejtësisë të Bashkimit Evropian në vitin 1952, misioni i saj
ka qenë për të siguruar që ‘’ligji është i vërejtur’’ në interpretimin dhe zbatimin e
Traktateve. Si pjesë e këtij misioni, Gjykata e Bashkimit Evropian shqyron ligjshmërinë e
akteve të institucioneve të Bashkimit Evropian, Siguron që Shtetet Anëtare të jenë në
përputhje me detyrimet sipas Traktateve, dhe interpreton ligjin e Bashkimit Evropian me
kërkesen e gjykatave dhe tribunaleve kombtare. Pra detyra e saj Qendrore është ruajtja e të
drejtës në interpretimin dhe zbatimin e marrveshjeve (neni 19, kreu 1 Marrëveshja e BEsë).5
Gjykata në këtë mënyrë përbënë autoritetin gjyqësor të Bashkimit Evropian dhe në
bashkpunim me gjykatat dhe tribulanet e shteteve anëtare, ajo siguron zbatimin e
njëtrajshëm dhe interpretimin e ligjit të Bashkimit Evropian.
Me Gjykatën e Bashkimit Evropian cilësohet i gjithë sistemi gjyqësor i Bashkimit
Evropian, i cili përbëhet nga tre kompetent:
•

Gjykata e Drejtësisë

•

Gjykata e Përgjithshmë dhe

•

Tribunalit të Shërbimit Civil.6

5

http://www.dadalos-europe.org/alb/grundkurs_4/gerichtshof_der_eu.htm
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IV.PËRBERJA E GJYKATËS SËDREJTËSISË SË BASHKIMIT
EVROPIAN

Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian ushtron kompetencat e bartura tek ajo me
traktatet themeluese të Bashkimit Evropian. Gjykata Evropiane e Drejtësisë përbëhet nga
një gjyqtar për shtetet anëtare. Këta gjyqtarë ulen në Dhomen e Madhe dhe në disa situata
më sensitive edhe e gjithë gjykata.7Gjyqtaret janë të përzgjedhur ne mesin e personaliteteve
që ofrojnë çdo garanci pavarësinë dhe përmbushin kushtet e parapara me nenet 253 dhe 254
të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian dhe nenit19(2) të Traktatit të
Bashkimit Evropian.8Gjyqtarët emërohen për një periudhë kohore prej gjashtë viteve.
Lidhur me mënyrën e emërtimit të antarëve të Gjykatës, Traktati i Lisbonës ruan dispozitat
e njëjta për aq sa gjyqtarët emërohen me marrëveshje të përbashkët të qeverive të shteteve
anëtare për një periudhë prej gjashtë viteve, por nga tash ata do të emërohen pas konsultimit
të panelit përgjegjës për të dhënë një opinion lidhur me kandidatët, lidhur me
përshtatshmërinë për kryerjen e përgjegjësive dhe detyrave të gjyqtarëve dhe avokatëve të
përgjithëshëm të Gjykatës së Drehtësisë dhe Gjykatës së Përgjithshme. Ky panel do të
përbëhet nga shtatë persona të zgjedhur nga ish-anëtarët të dy gjykatave, anëtare te
gjykatave supreme nacionale dhe avokatët me një kompetencë të njohur, ku njëri nga këta
do të propozohet nga Parlamenti Evropian. Duke vepruar në iniciativë të Presidentit të
Gjykatës së Drejtësisë,Këshilli do të miratojë vendimin mbi rregullat e procedurës së
panelit si dhe mbi emërimin e anëtarëve.
Gjykata e Drejtësisë do të krijojë dhoma të përbëra nga tre ose pesë gjyqtarë. Gjyqëtarët e
një dhomë duhet të zgjedhin kryetarin e dhomës në mesin e tyre. Kryetarët e dhomave të
përbëra nga pesë gjyqtarë duhet të zgjidhen për tri vite. Ata mund të rizgjedhen në atë
pozitë vetëm edhe një herë. Dhoma e madhe duhet të përbëhët nga 13 gjyqtarë dhe e ajo
duhet të kryesohet nga Presidenti i Gjykatës.

7

Neni 251 i Traktatit të Bashkimit Evropian, neni 16 I Protokollit 3 ,mbi statutin e Gjykatës së Drejtësisë
Neni 19 protokilli 2 i Traktatit të Bshkimit Evropian

8

Kryetarët e dhomave të përbëra nga pesë, respektivisht tre gjyqtarë dhe të cilët zgjedhen në
përputhje me rregullat e procedurës duhet gjithashtu të jenë pjesë e Dhomeës së Madhe.
Gjykata do të mblidhet në Dhomën e Madhe kur një shtet anëtar apo një nga institucionet e
Bashkimit Evropian, të cilët janë pjesë e procedurës, kërkojnë një gjë të tillë. Gjykata do të
mblidhet si Gjykatë e plotë kur rastet janë në përputhje me nenet 229(2), 245(3),247 apo
edhe 286(6) të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian, por gjithashtu edhe
atëhërë kur konsiderohen se rasti i sjellur para saj është i një rëndësie të veçantë. 9

4.1 Roli i Avokatëve të përgjithëshëm
Gjykatën e ndihmojnë tetë Avokatë të Përgjithshëm, mandati i të cilëve korespodon me atë
të gjykatësve.10Katër nga tetë Avokatët e Pergjithshëm janë gjithnjë nga shtetet anëtare të
mëdha si Gjermania, Franca, Italia dhe Britania e Madhe, kurse katër të tjerë janë nga 23
shtetet e tjera anëtare sipas sistemit altrenues.11
Avokati i përgjithëshëmështë anëtar i rregullt i gjykatës dhe merr pjesë ne seancën
dëgjimore të shqyrtimit gjyqësor. Detyra kryesore e avokatit të përgjithëshëm konsiston në
përgatitjen e opinioneve të shkruara që ndryshe njihen si parashtresat e arsyetuara për
Gjykatën e Drejtësisë. Qysh nga themelimi i Gjykatës së Drejtësisë ka qenë e paraparë që
secili rast para kësaj gjykate duhet të ketë një avokat të përgjithshëm.
Në disa raste zhvillime të rëndësishmë të së drejtës së Bashkimit Evropian janë shfaqur si
rezultat i dialogut ndërmjet gjyqtarëve të GJED nga njëra anë dhe avokatëve të
përgjithshëm nga ana tjetër. Avokatët e përgjithshëm kanë statusin dhe privilegjet e njejta
me gjyqtarët. Ata janë anëtarë të Gjykatës së Drejtësisë të Bashkimit Evropian.

9

Traktati mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian, neni 252.
ABC-ja e Të drejtës së Bashkimit Evropian, Klaus Diter Borcard. Luxembourg.
11
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Avokati i përgjithshëm e ka për detyrë që të përgatisë raportin para se gjykata të marrë
vendimin për rastin konkret. Megjithatë më vonë, respektivisht me ndryshimet e përfshira
në Traktatin e Nicës iështë lënë që me vetë statutin e Gjykatës së Drejtësisë të përcaktohet
se kur është e nevojshme që një rast të ketë edhe avokat të përgjithshëm.
Opinioni i avokatit të përgjithëshëm nuk ka efek detyrues në vendimin që merr Gjykata
Evropiane e Drejtësisë së Bashkimit Evropian, por përkundër kësaj, shumëherë Gjykata
gjatë vendosjes së rasteve merr në konsideratë një opinion të tillë, për më tepër pasi që ky
opinion është i paraparë të jetë i paanshëm dhe i pavarur, duke pasur si fokus kryesor
shpejgimin edhe më të drejtuar të së drejtës së Bashkimit Evropian për rastin konkret. Ajo e
cila dallon shpeshherë tekstualisht opinionin e avokatit të përgjithshëm nga vendimi i
gjykatës qëndron në faktin se opinion gjithmon është më i lehtë për t’u lexuar në raport me
vendimet e gjykatës. Rol tjetër i rëndësishëm i avokatëve të përgjithshëm i cili është i
përcaktuar me statutin e gjykatës ka të bëjë me atë që avokatët e përgjithëshëm kanë të
drejtë t’i propozojnë Gjykatës së Drejtësisë se kur duhet ta rishikojnë një vendim të
Gjykatës së Drejtësisë. Me ndryshimet e bëra me Traktatin e Lisbonës gjithashtu
parashtrihet edhe mundësia e rritjes së numrit të avokatëve të përgjithshëm.

4.2 Roli i kryetarit dhe nënkryetarittë Gjykatës

Kryetari i Gjykatës së Drejtësisë zgjidhet nga ana e gjyqtarëve për një mandat prej tre
vjetësh. Presidenti cakton senacat dhe diskutimet duke drejtuar çështjet e administratës. Ai
gjithashtu cakton dhomat për ekzaminimin e rastëve dhe emëron gjykatësit si raportues.
Këshilli mund të caktojë asistent raportues për të ndihmuar kryetarin në të gjitha kërkesat
për masa të përkohshme dhe për të ndihmuar raportuesit në kryerjen e detyrave të tyre.Po
ashtu kryetarin e Gjykatës e ndihmon edhe nënkryetari i Gjykates rreth çeshtjeve të
caktuara, ky i fundit i cili është krijuar me ndryshimet e fundit të statutit të Gjykatës së

Drejtësisë.Ashtu sikurse kryetari i Gjykatës edhe nënkryetari zgjidhet nga ana e gjyqtarve
me nje mandatprej tre vjetësh.12

4.3 Roli i Sekretarit

Sekretari është shefi administratues i Gjykatës, i cili emërtohet nga Gjykata për mandate
prej gjashtë vjetësh. Gjykata mund të caktoj një ose më shumë ndihmës të cilët ndihmojnë
Gjykatën, dhomat, kryetarin dhe gjyqtarët në të gjitha funksionet e tyre zyrtare. Ata janë
përgjegjës për Zyren e Regjistrimi si dhe për marrjen, transmetimin dhe ruajtjen e
dokumenteve dhe parashtresave të cilat kanë hyrë në regjistrin e inicuar nga Presidenti.Ata
janë përgjegjës për arkivat dhe botimet e Gjykatës. Sekretari është përgjegjës për
administrimin e Gjykatës dhe menagjimin e saj financiar. Operacioni i Gjykatës është në
duart e zyrtarëve dhe nënpunsve të tjerë të cilët janë përgjegjës të regjistrimit nën
autoritetin e Presidentit.13
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V.PROCEDURA PARA GJYTAKËS SË DREJTËSISË SË
BASHKIMIT EVROPIAN

Procedura para Gjykatës së Drejtësisë dhe Gjykatës së Përgjithshmeështë e përcaktuar me
rregullat e procedurës të këtyre institucioneve respektive. Procedura zhvillohet në dy faza:
faza e shkruar dhe faza gojore.

5.1 Faza e shkruar
Së pari Gjyqtari raportues për rastin konkret përgatitë dhe paraqet raporitin para gjyktës, i
cili ndryshe njihet si raport gojor.Gjykatësi pastaj shkruan një përmbledhje të këtyre
deklaratave i cili ndryshe njihet si raporti për dëgjim.

5.2 Faza gojore
Faza e dytë është dëgjimi publik. Varësisht prej rastit, kjo mund të bëhet para një paneli 13
gjyqtarë ose para tërë Gjykatës. Dhe kjo pastaj do të shoqërohet me raportin e avokatit të
përgjithëshëm.Shtetet anëtare dhe institucionet e Bashkimit Evropian mbështetur në
rrethana dhe kushte të caktuara mund të konsestojnë vedimin e dhënë pasi që këtyre nuk i’u
është dhënë mundësia për t’u dëgjuar kur një gjë e tillëështë prejudikim i të drejtave të
tyre.Për më tepër secila palë e cila mund të ketë një interes në ndonjë vendim tëveçantëë të
Gjykatës,mund të paraqitet para gjykatës për të kërkuar interpretimin e kuptimit apo
shtrirjen e vendimit i cili është i dyshimtë.14Megjithëse është mirë e ditur që Gjykata në
përgjithësi udhëhiqet nga e drejta e vet e rasteve, duke ndjekur arsyetimet e dhëna në rastet
e mëhershme gjykata nuk e konsideron veten të detyruar ndaj sistemit të precedentëve.15
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VI. FORMA E VENDIMEVE TË GJYKATËS
Forma e vendimeve të GJED-së është e përcaktuar me statutin e gjykatave. Gjithmonë sipas
statutit të Gjykatës parashihet që vendimet duhet të paraqesin arsyetimin mbi të cilin ato
janë të bazuara.
Aktgjykimet janë të përkthyera në të gjitha gjuhët zyrtare të Bashkimit Evropian, gjë që kjo
e bënë tërë procesin e shqyrtimit gjyqësor më transparent dhe më të lehtë për t’u pranuar në
shtetet anëtare.
Gjuha zyrtare në të cilen GJED e Bashkimit Evropian diskuton çështjet sekrete është gjuha
frenge, ndërsa gjuha e rastit konkret varet nga mënyra e procedimit para saj.16
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VII.JURIDIKSIONI I GJYKATËS SË DREJTËSISË SË BASHKIMIT
EVROPIAN
Është përgjegjësi e Gjykatës sëDrejtësisë për t’iu siguruar që e drejta e BE-së është e
mbikqyrur në interpretimin dhe në zbatimin e Traktatit që fuqi dhe të dispozitavë të
miratuara nga institucionet kompetente të BE-së. Për t’i mundësuar kryerjen e detyrave të
veta Gjykata e Drejtësisë ka një juridiksion të gjërë për të dëgjuar lloje të ndryshme të
veprimeve të sjellura tek ajo. Gjykata është kompetente për të vendosur, ndër të tjera, lidhur
me veprimet për anulimin apo dështimin dhe për të vepruar me lëndët që janë sjellur nga
shtetet antare apo ndonjëri nga institucionet, veprimet kundër shteteve anëtare për shkak të
dështimit për të përmbushur detyrimet e parapara me të drejtën e Bashkimit Evropian,
referencen për vendim preliminar dhe apelimet kundër vendimeve të Gjykatës së
Pergjithshme.17
Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian tani ka juridiksion mbi të gjitha fushat në të
cilat shtrihen aktivitetet e BE-së me perjashtim politikën e jashtme dhe të sigurisë. Kjo në
mënyrë të vaqantë e shtrin juridiksionin e gjykatës në fushën bashkpunimit policor dhe
gjyqësorë nëçështjet penale.Gjykata nacionale dhe tribulanet do të kenë mundësinë të
referojnëçështjet lidhur me imigracionin, azilin, sigurinë e brendshme dhe të drejtën penale,
tek Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian.18

7.1 Llojet e Rasteve

Gjykata jep vendime në rastet e sjella para saj.Pesë llojet më të shpeshta të rasteve janë:
•
•

17

Kërkesa për një vendim paraprak- kur Gjykata kombëtare i kërkon Gjykatës
sëDrejtësisë për të interpretuar një pikë të ligjit të Bashkimit Evropian.
Veprimet për dështimin për të përmbushurnjë detyrim- ngritur kundër qeverive
të Bashkimit Evropian për mos aplikimin e ligjeve.
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•
•
•

Veprimet për anulim- kundër ligjeve të Bashkimit Evropian që shkelin Traktatet e
Bashkimit Evropian apo të drejtat themelore.
Vendimet për mosveprim-kundër institucioneve të Bashkimit Evropian për
dështimin për të marrë veprime të kërkuara prej tyre.
Veprimet e drejtpërdrejta-të sjella nga individë,kompani apo organizata kundër
vendimeve ose veprimeve të Bashkimit Evropian.19
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VIII.VEPRIMET PËR MOSPËRMBUSHJEN E DETYRIMEVE NGA
SHTETET ANËTARE
Gjykata e Drejtësisë mund të përcaktojë nëse një shtet ka përmbushur detyrimet e tij sipas
Unionit. Mospërmbushja e detyrimeve konsiston në kundërshtimin e së Drejtës së
Bashkimit Evropian.Kjo nënkupton të drejtën primare, të drejtën dytësore apo të derivuar të
BE-së si dhe parimet e përgjithshëme të së drejtës. Prandaj në teori një shkelje e tillë
kryësisht iu atribohet shkeljeve që bëhen nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Madje
dështimi në përmbushjen e detyrimeve mund të jetë përgjegjësi e qeverive të shteteve
anëtare, njësive federale kur falsim për shtetet federale, rajoneve apo edhe pushteteve
lokale.20
Dështimi në përmbushjen e detyrimeve nuk nënkupton vetëm prezencën apo miratimin e
një akti juridik qëështë në kundërshtim me të drejtën e Bashkimit Evropian.Një fushatë apo
ftesë nga ana e një shteti anëtar për konsumimin apo blerjen e prodhimeve kombëtare edhe
kjo mund të konstituon elementet e mospërmbushjes së detyrimeve nga ana e Shteteve
Anëtare.

8.1 Procedura për mospërmbushjen e detyrimit

Kjo procedurë mund të zbatohet nga Komisioni Evropian si mborojtës i traktateve (neni
258 i Traktatit mbi Funksionimin e BE-së) ose edhe nga një shtet anëtar ( neni 259 i
Traktatit mbi funksionimin e BE-së).
Nëse Komisioni Evropin çmon se një shtet anëtar nuk ka përmbushur ndonjë prej
detyrimeve që ka në bazë të këtij traktati,Komisioni jep një mundësi shtetit anëtar të
paraqesë qendrimet e pasi t’i ketë dhënë mundësi shtetit antar të paraqësë qendrimet e tij.
Nëçoftë se shteti në fjalë nuk përshtatet me këtë mendim brenda afatit të përcaktuar nga
20
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Komisioni, ky i fundit mund ta çojëçështjen në GJED. Një veprim i tillë mund të
ndërmerret nga ana e Komisionit Evropian ashtu sikur ndodh në shumicën e rasteve apo
edhe nga secili shtet anëtar, edhe pse kjo mënyrë e veprimit është gjithmonë më e rrallë.
Në çoftëse Gjykata Evropiane e Drejtësisë vërteton se një detyrim nuk është përmbushur,
atëhërë shteti i përfshirë në këtë shkelje të një detyrimi të caktuar duhet të ndërmerr të
gjitha masat për të ndërprerë shkeljen e metutjeshme të së drejtës së Bashkimit Evropian.
Nëse pas një procedimi të ri të inicuar nga Komisioni Evropian Gjykata e Drejtësisë gjenë
se shteti anëtar i përfshirë në shkeljet e së drejtës së Bashkimit Evropian mund të vendos
një denim fiks apo periodik të karakterit financiar. Qdo shtet anëtar mund t’i drejtohet
Gjykatës sëDrejtësisë në çoftë se çmon se një shtet anëtar nuk ka përmbushur ndonjë prej
detyrimeve që ka në bazë të këtij traktati. Përpara se një shtet të paraqesë një ankim kundër
një shteti tjetër për një shkelje të pretenduar të detyrimeve që këtij të fundit i takojnë në
bazë të Traktatit, ai duhet t’ia parashtrojë çështjen Komisionit. Komisioni jep një mendim
të arsyetuar pasi t’u ketë dhënë mundësi shteteve të interesuara të shprehin dhe të
ballafaqojnë qendrimet e tyre me shkrim dhe me gojë.

8.2 Efektet e vendimit për mospërmbushjen e detyrimeve.
Një konstatim i mospërmbushjes së detyrimeve është vetëm akt deklarativ. Gjykata e
Drejtësisë mund t’i shpallë të pavlefshme masat nacionale që janë në kundërshtim me të
drejtën e Bashkimit Evropian. Sipas Gjykatës konstatimi i një rrethane të tillë do të çonte në
ndalimin e zbatimit të një dispozite kombëtare, që konsiderohet se është në kundërshtim me
të drejten e Bashkimit Evropian. Nese shteti anëtar nuk përshtatet me vendimin për
mospërmbushjen e detyrimeve për një kohë të caktuar, atëhërë Komisioni Evropian,
mbështetur në nenin 206 të Traktatit mbi Funkisonimin e Bashkimit Evropian, i drejtohet
Gjykatës së Drejtësisë, duke i propozuar shumën që duhet t’ia paguajë shtetit anëtar nëfjalë.

Vlera e shumës së caktuar në këtë rast bazohet në disa fakte si p.sh. se sa rëndë ka qenë
shkelja, kohëzgjatja e saj.21

8.3 Kërkesa për Anulim

Gjykata e Drejtësisë ka juridiksion ekskluziv mbi veprimet e sjellura nga shtetet anëtare
kundër Parlamentit Evropian dhe kundër Këshillit ose të sjellura nga ndonjëri prej
institucioneve të Bashkimit Evropian. Sipas ndryshimeve të parapara me Traktatin e
Lisbonës, Gjykata e Përgjithshmë ka juridiksion në instancën e parë në të gjitha veprimet e
këtij lloji dhe veçanarisht në veprimet e sjella nga individët. Gjykata Evropiane e Drejtësisë
ka përgjegjësi për t’i deklaruar këto masa si të pavlefshme mbështetur në nenin 246 të
Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian.
Sipas nenit 263, paragrafi 2 i Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian parashihet
që një veprim për anulimin e një akti mund të ndërmerrët mbi bazën e këtyre rrethanave:
mungesa e kompetencës, shperdorimi i përgjegjësive, etj.
Me ndryshimet e bëra me Traktatin e Lisbonës pjesë e ushtrimit të kontrollit gjyqësor të
Gjykatës së Drejtësisë do të jenë të gjitha aktet e miratuara nga institucionet, organet
mbështetësë dhe agjencitë e Bashkimit Evropian. Me Traktatin e Lisbonës pjesë e ushtrimit
të kontrollit gjyqësor të Gjykatës sëDrejtësisë do të jenë të gjitha aktet e miratuara nga
institucionet , organet mbështetëse dhe agjencitë e Bashkimit Evropian. Me Traktatin e
Lisbonës jurisdiksioni iGjykatës është zgjeruar për të përfshirë një listë më të gjërë të
institucioneve dhe organeve të Bashkimit Evropian, aktet e të cilave mund të sfidohen
nëpërmjet procedurës për anulim. Veçanërisht përfshirja e Këshillit Evropian në këtë
listëështë e një rëndësi të veçantë pasi që vendimet e marra në këtë institucion përfaqësojnë
krerët e shteteve dhe qeverive dhe që të njejtat të jenë pjesë e kontrollit gjyqësore do tëishtë
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rast i paprecedent deri me tani, mirëpo edhe një herë konfirmohet se Bashkimi Evropian
është ndërtuar mbi pranimin e sundimit të ligjit.
Duke bërë ndarjen ndërmjet akteve legjislative dhe ekzekutive, Traktati i Lisbonës ka
shtuar mundësinë e kërkesave për anulimin që mund të vijnë edhe nga individët.
1. Për cilat akte mund të paraqitet kërkesa për anulim?
Neni 263, paragrafi 1 i Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian i jep kompetencë
Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit Evropian për të shqyrtuar ligjshmërinë e aktëve ligjore,
akteve të Këshillit, të Komisionit dhe të Bankës Qendrore Evropiane si dhe akteve të
Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian që kanë për qëllim krijimin e efekteve juridike
ndaj palëve të treta.22Prandaj kategoria e akteve të mundshme për t’u rishikuar apo akteve
të cilat mund të anulohen sipas nenit 263 të Traktatit mbi funksionimin e Bashkimit
Evropian përfshinë të gjitha aktet të cilat kanë efekt ligjor. Si rrjedhojë, kjo kategori nuk
kufizohet vetëm në listën e akteve të përfshira në nenin 288 të Traktatit mbi Funksionimin e
Bashkimit Evropian. Një kerkesë e tillë mbase paraqet rrugën kryesore për të sfiduar aktet e
Bashkimit Evropian para Gjykatës sëDrejtësisë.
Për të paraqitur kërkesë për anulim duhet të përmbushen tri kushte: eksiztimi i aktit, akti të
kryhet nga nje institucion dhe që akti të prodhoj efekte juridike.23

8.3.1Ekzistimi i Aktit
Kërkesa për ekzistencen e aktit është e natyrshme, përndryshe gjyqtari nuk mund të anulojë
diçka që nuk ekziston. Nëse nuk ekziston një kërkesë për anulim të një akti i cili në fakt
nuk ekziston, atëherë një kërkesë e tillë hudhet poshtë si e papranueshmë. Vlen të
përmendet rasti i Gjykatës sëDrejtësisë lidhur me atë se a mund të jenë konkluzionet e
Këshillit pjesë e kërkesës për anulim. Nisur nga përmbajtja e konkluzioneve dhe mungesës
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së kompetencavë të Bashkimit Evropian nga kjo fushë, Gjykata Evropiane e Drejtësisë do
ta hudhte poshtë një kërkesë të tillë si të pabazë.

8.3.2 Akti i kryer nga një institucion, një organ apo një organizëm
Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka 23 kompetenca të shqyrtuara ligjshmërinë e akteve të
institucioneve të Bashkimit Evropian. Pra, kjo kufizohet në aktet e miratuara nga
institucionet e Bashkimit Evropian, por jo edhe të drejtën e shqyrtimit të ligjshmërisë së të
drejtës primare dhe as atë të konvenatvë të përfunduara nga Bashkimi Evropian.

8.3.3 Prodhimi i efektit juridik ndaj të tretëve
Sipas se drejtës së rastëve, kërkesa për anulim mund të bëhet ndaj të gjitha dispozitave të
institucioneve, pa marrë parasysh natyrën dhe formen e tyre, me të vetmin kusht që ato të
prodhojnë efekte juridike. Duke iu referuar kërkesës së një individi për anulimin, Gjykata
Evropiane e Drejtësisë vlerëson se prodhon efekte juridike si akti, i cili e ndryshon
dukshëm situatën juridike të anketuesit.24

8.3.4Kush mund të paraqes kërkesë për anulim
Duke qenë instrumenti kryesor për shqyrtimin gjyqësorë të ligjshmërisë së akteve të
Bashkimit Evropian neni 263 i Traktatit mbi funksionimin e Bashkimit Evropian është i një
rëndësie të vaçantë dhe si i tillë ka qenë dhe vazhdon të jetë edhe më tej i debatueshëm.Kjo
veçnërisht duke u nisur nga fakti se janë kriteret për qasje në systemin gjyqësorë të
Bashkimit Evropian në përputhje me parimet e përgjithshme të së drejtës.Duke shikuar
nenin 263 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian ky nen bënë ndarjen e
apeluesve potencialë që ndryshe njihen si:
24
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•

Apelues të privilegjuar(Shtetet Anëtare, Këshilli, Komisioni dhe Parlementi
Evropian) kanë të drejtë për të sjell një veprim për anulimin pa ndonjë kufizim
përveç periudhës prej dy muajsh.

•

Apelues të gjysëm priveligjuar (Gjykata e Llogarive, Banka Qendrore Evropiane
dhe Komiteti i Rajoneve) janë të detyruar të provojnë se janë duke mbrojtur
prerogativat e tyre.

•

Apelues jo të privilegjuar (prsonat fizik dhe juridik).25

8.4Aplikuesit e privilegjuar dhe gjysmë të priveligjuar
Sipas nenit 263, paragrafi 2 i Traktatit mbi funksionimin e Bashkimit Evropian, shtetet
anëtare të Bashkimit Evropian , Parlamenti Evropian, Këshilli dhe Komisioni të gjithë janë
aplikues të privilegjuar për të sfiduar aktet ligjore detyruesë të Bashkimit Evropian.
Parlementi Evropian ishte njëri nga institucionet e Bashkimit Evropian që gjithashtu do ta
fitonte statusin e aplikuesit të privilegjuar. Kjo në rend të parë ka përfshirë mundësinë e
GJED të ketë për shqyrtimin e ligjshmërisë së akteve të miratuara së bashku nga Parlamenti
Evropian dhe se do të jetë përgjegjës për aktet të cilat krijojnë efekte juridike në raport me
palët e treta dhe kësisoj duhet të jenë pjesë e shqyrtimit gjyqësor.
Grupi i apeluesve me status të gjysëm privilegjuar e që para Traktatit të Lisbonës përfshinte
Banken Evropiane Qendrore dhe Gjykatën e Auditorëve, është e zgjeruar duke e shtuar në
këtë listë edhe Komitetin e Rajoneve. Kështu veprimi për anulimin e akteve ligjore është i
hapur edhe ndaj organeve këshilluesë të Bashkimit Evropian me qëllim mbrojtjen e të
drejtave të veta. 26
Kjo i kontribuon fuqizimin e mbrojtjës së ekuilibrit institucional dhe ndarjen e
kompetencave tëinstitucioneve, pasi që në përgjithësi Komiteti i Rajoneve do të preket në
25
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detyrat dhe përgjegjësitë e veta nese institucionet e Bashkimit Evropian do të dështojn për
të konsultuar atë, kur një gjë e tillë parashihet me traktat.27 Në anën tjetër ky amandament
është në mënyrë specifike i lidhur vetëm me Komitetin e Rajoneve. Rajonet individuale të
Shteteve Anëtare vazhdojnë të konsiderohen si apelues jo të privilegjuar në kuptimin e
nenit 263 (3) të Traktatit mbi Funkisonimin e Bashkimit Evropian. 28

8.5 Apelues jo të privilegjuar
Përsonat fizik dhe juridik si ankues jo të privilegjuar, për dallim nga dispozitat nga pika 2
dhe 3 e nenit 263 të Traktatit mbi funksionimin e Bashkimit Evropian, paragrafi 4 i po këtij
neni rregullon dispozitat për aplikuesit jo të privilegjuar. Sipas këtij paragrafi çdo person
fizik spo juridik, mbështetur në kushtet e parapara në paragrafin 2 dhe 3 të nenit 263, mund
të paraqesë ankesë kundër një vendimi të marrë në lidhje me të apo i cili paraqet një
shqetësim të drejtpërdrejtë a jo të drejtpërdrejtë ndaj atyre personave sikurse edhe kundër
ndonjë akti rregullativ i cili paraqet një shqetësim të drejtpërdtejtë ndaj tij dhe që nuk
përfshinë në vetvete masa zbatuese. Në dispozitë të tillëështë risi me Traktatin e Lisbonës
dhe njëherit është një kontrast në raport me ish-nenin 230,paragrafi 4 i Traktatit të
Komunitetit Evropian.Me qëllim që një individ të jetë në gjendje të paraqesë ankesë për
anulim, duhet të plotësohen paraprakisht tri kushte: që të ekzistojë një akt në formë
vendimi, që ankuesi duhet të shqetësohet drejtpërdrejtë dhe në mënyrë individuale.29
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Neni 230 Traktatit te Komunitetit Evropian.
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8.6 Kërkesa për dëmshpërblim
Sipas neneve 268 dhe 240, paragrafët 2 dhe 3 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit
Evropian rregullohen aspektet lidhur me përgjegjësinë jashtëkontraktore.Sipas Traktatit në
fuqi Bashkimi Evropian detyrohet t’i riparojë dëmet e shkaktuara nga institucionet dhe
punonjësit e tyre në përputhje me parimet e përgjithshmë të përbashkta për të drejtat e
shteteve anëtare.

8.7 Referenca për vendim paraprak
Sipas konceptit themlor të kësaj procedure Gjykata e Drejtësisëështë kompetente për të
vendosur me vendim paraprak lidhur me:
•

Interpretimin e Traktatit të Lisbonës

•

Vlefshmërinë dhe interpretimin e akteve të institucioneve, agjencive dhe zyrtarëve
të Bashkimit Evropian.

Sipas kësaj procedure, kur njëçeshtje e tillëështë ngritur përpara ndonjë gjykate të ndonjërit
nga shtetet anëtare, kjo gjykatë nëçoftë se çmon se një vendim në lidhje me këtë çështje
është i nevojshëm për dhënien e gjykimit nga ana e saj, mund t’i drejtohet Gjykatës së
Drejtësisë që ajo të shprehet për këtë çështje. Neni i Gjykatës së Drejtësisë që ajo të
shprehet në këtë çështjë. Neni 267 i Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian bënë
ndarjen e qartë të kompetencave të gjykatave nacionale, nga njëra anë, dhe Gjykatës së
Drejtësisë së Bashkimit Evropian, nga ana tjetër, duke mos i dhënë asesi kësaj të fundit
kompetencë për të hartuar faktet e rastit apo edhe për të kritikuar bazën dhe qëllimin e
kërkesës për interpretim.30
Nga kjo shihet qartë se referenca për vendim paraprak është disenjuar për të siguruar
interpretimin uniform dhe aplikimin e të drejtës së Bashkimit Evropian gjithandej
30
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Bashkimit Evropian. Megjithatë, një nga tiparet kryesore të kësaj procedure është se si e
tillë kjo procedurë aplikohet gjithandej Bashkimit Evropian me të njejtat kushte. Në këtë
mënyrë reflekton dëshirën për të siguruar qasje në mbrojtejn gjyqësore, nëveçanti ndaj
akteve të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe ndaj masave të administrative
nacionale, të cilat zbatojnë ato akte.
Kur një çështje e tillë është ngritur gjatë një periudhe gjykimi përpara një gjykate të një
shteti anëtar, vendimet e së cilës nuk mund të jenë objekt ankimi në të drejtën e brendshme,
kjo gjykatë i drejtohet Gjykatës sëDrejtësisë. Referenca për vendim paraprak është
specifikë e së drejtës së Bashkimit Evropian. Edhe pse sipas traktatit në fuqi Gjykata
Evropiane e Drejtësisë sipas natyrës është institucioni më i lartë për interpretimin e së
drejtës së Bashkimit Evropian, megjithatë nuk mund të konsiderohet institucion i vetëm që
duhet ta aplikojë të drejtën e Bashkimit Evropian. Një detyrë e tillë natyrisht që bie edhe në
përgjegjësi të gjykatave nacionale për aq sa ato janë kompetente për të shqyrtuar zbatimin
administrative të së drejtës së Bashkimi Evropian, për të cilën gjë autoritet nacionale janë
përgjegjësit kryesorë. Shumë dispozita në traktat si pjesë e së drejtës parësore të Bashkimit
Evropian apo edhe si pjesë e se drejtës sekondare a të derivuar të Bashkimit Evropian si:
rregulloret, direktivat dhe vendimet, në mënyrë të drejtpërdrejtë bartin të drejta individuale
të shtetasit të shteteve anëtare të cilat gjykatat nacionale duhet t’i miratojnë.
Në këtë menyrë gjykatat nacionale sipas natyrës së tyre janë garantuesit e parë të së
drejtës së Bashkimit Evropian. Për të siguruar aplikim efektiv dhe uniform të së drejtës së
Bashkimit Evropian dhe për të parandaluar interpretimin e ndryshëm gjithandej vendeve
anëtare të Bashkimit Evropian gjykatat nacionale mund edhe ndonjëherë duhet t’i drejtohen
Gjyaktës sëDrejtësisë dhe të shtrojnë pyetje lidhur me interpretimin e se drejtës së
Bashkimit Evropian, madje edhe të kerkojnë përgjigjesea është legjislacioni nacional në
përputhje me të drejtën e Bashkimit Evropian.
Referenca për vendim paraprak gjithashtu mund të përfshijë edhe shqyrtimin e ligjshmërisë
së një akti ligjor të së drejtës së Bashkimit Evropian. Përgjigjja e cila në këtë rast lëshohet
nga GJED nuk është vetem opinion, por merr formën e një vendimi ose një vendimi të

arsyetuar.Gjykata nacionale së cilës një vendimi i tillë i drejtohet është e detyruar t’i bindet
një interpretimi të tillë. Një vendim i tillë i Gjykatës së Drejtësisë natyrisht qëështë bindës
edhe për gjykatat e tjera nacionale para të cilave është shfaqur problem i njejtë. Referenca
për vendim preliminar gjithashtu është një mundësi për secilin qytetar evropian për të
shikuar mundësinë e sqarimit të atyre rregullave të së drejtës së Bashkimit Evropian të cilat
i shqetsojnë ata. Edhe pse një referencë e tillë mund të parashtrohet vetëm nga gjykatat
nacionale, të cilat vetë kanë përgjegjësi për të vendosur se sa duhet të veprohet në këtë
mënyrë apo jo, në të njejtën kohë të gjitha palët e interesuara, duke përfshirë por pa u
kufizuar shtetet anëtare, palët në procedurë para gjykatës nacionale dhe Komisioni
Evropian, mund të marrin pjesë në një procedurë për vendim paraprak.Kur gjykata
nacionale e cila parashtron pyetje për vendim paraprak duke i shpjeguar faktet e rastit dhe
legjislacionin nacional të ndërlidhur me rastin, atëherë GJED duhet të sigurohet për të
inkorporuar në vendimin e saj paraprak të gjeturat e Gjykatës referuese me qëllim për të
arritur një interpretim të së drejtës së Bashkimit Evropian që ka tendencë një jetë
vendimtare për rastin.
Përmes vendimeve paraprake GJED ka zhvilluar një numër të parimeve të së drejtës së
Bashkimit Evropian, madje nganjëherë duke iu përgjigjur pyetjeve të parashtruara nga
gjykata nacionale e shkallës së parë. Pikërisht përmes kësaj procedure GJED ka zhvilluar
konceptet siç janë efekti i drejtpërdrejtë dhe supermacia.Sa i përket çështjës se në çfar
mase gjykatat ncaionale i drejtohen Gjykatës së Drejtësisëështë e rrugës të theksojmë se
ekziston dallim ndërmjet numrit të rasteve të referuara nga një shtet në shtetin tjetër. Roli
institucional i GJED ka qenë diskutimi edhe gjatë negociatave për Traktatin e Nicës. Madje
gjatë këtyre negociatave GJED i’u kishte drejtuar Konferencës Ndërqeveritare me një
shkresë ku ndër të tjera përshkruhej më detajisht se roli i procedurës për vendim paraprak
është që të siguronte respektimin e ndarjës përgjegjësive ndërmjet Komunitetit Evropian
dhe shteteve anëtare, ndërmjet vetë institucioneve të Komunitetit Evropian, uniformitetin
dhe konsistencën e së drejtës së Komunitetit dhe që të kontribojnë në zhvillimin e
harmonizuar të se drejtës Brenda Bashkimit Evropian.Sa i përket mundësisë së referimit të
kriterëve, posaçërisht kohës së procedurave krahasuar me nevojën për vendimmarrje

tëshpejt, gjykatësi vendor megjithatë mund të bëjë referimin dhe të kërkojë nga GJED t’i
përdorë procedurat e përshpejtuara ku rrethanat përcaktojnë që vendimi është çështje në
fushen e lirisë, sigurisë dhe drejtësisë. Në ushtrimin e autorizimit të Drejtësisë së pari do ta
shqyrtoj jurisdiksionin e saj e pastaj do të vendosë nëse ekziston ndalesa ndaj procedurave
ose nese veprimit i ka humbur qëllimi dhe më nuk ka nevojë që të vendosër për të(Neni 92Rregullorja e Punës).Ndërkaq gjykatat e instancës së fundit janë të detyruara të bejnë
referimin, në të kundërtën shkaktojnë shkeljë të së drejtës të Bashkimit Evropian, që mund
ta tërheq përgjegjësinë shtetrore. 31
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IX . KUR GJYKATA E DREJTËSISË SË BASHKIMIT EVROPIAN
NUK KA JURIDIKSION PËR TË DHËNËVENDIM PARAPRAK

Gjykata Evropiane e Drejtësisë e Bashkimit Evropianështë e kufizuar për dhënien e
vendimit paraprak në ri rrethana: çështjet e të drejtës nacionale, në rast se në vend të
interpretimit e zbaton të drejtën e Bashkimit Evropian dhe të vendos se kur gjykata
nacionale duhet të përjashtojë kërkesën për vendim paraprak.
Çështja lidhur me atë se Gjykata Evropiane e Drejtësisë është e kufizuar të vendosë se kur
gjyakata nacionale duhet të parashtrojë kërkesë për vendim paraprak.
Rasti Fogila v Novello
Novello në Francë kishte pranuar vetë nga Fogila një shitës vere nga Italia. Kontrata
ndërmjet palëve parashihte se Novello nuk do të jetë përgjegjës për çfardo takse që do t’i
ngarkohej çoftë nga autoritetet francze, çoftë nga ato italiane, të cilat do të ishin në
kundërshtim me të drejtës e Bashkimit Evropian. Megjithatë, më vonë autoritetet franceze
do t’i vënin një taksë e cila njëherit do të paraqite edhe bazën e konststit, pasi që Novello
do të refuzonte për të rimborsuar Foglian, i cili kishte paguar atë taksë të vendosur nga
autoritetet franceze.Kur Fogila do të padiste zonjën Novello para gjykatës italiane, kjo e
fundit mbrojtjen e vet do ta mbështeste në nenin 95 të Traktatit mbi Komunitetin
Evropian(neni 110 i Traktatit mbi funksionimin e BE-së) mbi pajtueshmërinë e një takse të
tillë me të drejtën e Bashkimit Evropian.
GJED pastaj ishte pyetur për vendim paraprak mbështetur në nenin 177 të Traktatit mbi
Komunitetin Ekonomik Evropian(tani neni 177 të Traktatit mbi Funksionimin e BE-së) pasi
që gjykata italiane besonte se argument i zonjës Novello nënkuptonte sjelljen në pykëpyetje
të vlefshmërisë së legjislacionit francez lidhur me taksat e brendshme(neni 110 i Traktit
mbi Funksionimin e BE-së) mbi papajtueshmërinë e një takse të tillë mes të drejtës së
Bashkimit Evropian.

Natyra artificiale e kontestit ishte nënvizuar, duke u nisur nga fakti se transportuesi i verës i
cili kishte paguar në mënyrntë rregullt taksat ishte i rimburshuar nga Fogila, i cili i kishte
bërë pagesën në kohë transportuesit në emër të faturës që i ishte ngarkuar në emër të taksës
së lartpërmendur.32 Si rezultat i kësaj GJED do të vendoste kësisoj:
Detyra e Gjykatës së Drejtësisë mbeshtetur nënenin 234 TEK (neni 267TFBE) është për t’i
mbeshtetur të gjitha gjykatat në Komunitetet me informata lidhur me interpretimin e të
drejtës së Komunitetit, qëështë e nevojshme për t’i mundësuar atyre për t’i zgjedhur
kontestet që janë sjellur para atyre. Një situatë sipas të cilës gjykata është e detyruar nga
përshtatja e marrëveshjeve sikur ato që janë të përshkruara më lart për të dhenë vendim do
të prishin tërë sistemin e mjeteve juridik të cilat janë në dispozicion tëindividëve privat për
t’u mundësuar atyre për ta mbruojur veten nga dispozitat tatimore që janë në kundërshtim
me Traktatin.
Kjo nënkupton që pyetjet e ngritura nga gjykata nacionale që ndërlidhen me rrethanat e
këstij rasti nuk bëjnë pjesëbrenda kornizës së detyrave të Gjykatës së Drejtësisë mbështetur
në nenin 267 të Traktatit mbi Funksionimin e Bashkimit Evropian. Rrjedhimisht, GJED
nuk ka juridikson për të vendosur në pyetjet e parashtruar nga gjykata nacionale.
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XII.

PERFUNDIMI

Pikësynimi im për këtë punim diplome ishte që me knaqësi ti vaçantë të shpërndaj njohuritë
lidhur me Gjykaten e Drejtësisë së Bashkimit Evropian i cili është njeri nga institucionet
me me ndikim në Bashkimin Evropian, dhe rendësia e së cilës çdo ditë e më shumë po
rritet. Me rolin e saj kryesor për mbrojtjen efektive gjyqësore të drejtave të cilat derivojnë
nga e drejta e Bashkimit Evropian ajo ka bërë që të ketë jurisdiksion mbi të gjitha fushat të
cilat shtrihen në aktivitetet e Bashkimit Evropian. Sipas Gjykatës Evropiane tëDrejtësisë së
Bashkimit Evropian nëse fuqia e legjislacionit të BE-së ndryshon në mes shteteve anëtare,
kjo do të rrezikonte arritjen e qëllimeve të vendosura nga Traktatet. Dhe fare në fund kur
janë në pytje shtetet anëtare të cilat gëzojnë të drejtën në Bashkimin e Evropian, neve si
qytetar te Kosoves na brengos fakti që nuk jemi anëtar te Bashkimit Evropian pasi që ende
nuk përmbushim rregullat për tu antarsuar andaj me këtë fakt nuk gëzojme as të drejtën për
Gjykatën e Drejtësisë, mirëpo së shpejti shpresojmë që të antarsohemi dhe ti gëzojmë të
gjitha këto të drejta, sikurse çdo shtet anëtar i Bashkimit Evropian.
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